University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Winter 2-2020

PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV
Arlind Fazliu
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Fazliu, Arlind, "PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV" (2020). Theses and Dissertations.
1623.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/1623

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV
Shkalla Bachelor

Arlind Fazliu

Shkurt / 2020
Prishtinë

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

Punim Diplome
Viti akademik 2016 – 2017

Arlind Fazliu
PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV
Mentori: Dr. Lulzim Beqiri

Shkurt / 2020

Abstrakti
Tema që kam marë për ta shqyrtuar në këtë punim diplome është projektimi i ndërtesave të
banimit kolektiv familjarë.
Në këtë punim janë trajtuar ndërtesat të banimit kolektiv familjarë, shtrirja e këtyre objekteve
në lokacion, lidhëshmëria me qytetit si dhe karakteristikat e këtyre objekteve .

Përveç diskutimit të përkufizimeve, punimi përmban një përmbledhje të kërkimit mbi
historinë e banimit kolektiv, përmbledhje të projekteve alternative të banimit , vlerësime
të projekteve të banimit kolektiv, si ndikojnë ndryshimet socio-politike në format dhe në
dizajnin të banimit kolektiv.
Ky punim është një përmbledhje e hulumtimit mbi banimin kolektiv, projektimin e
ndërtesave të banimit të përcaktuar për të përfshirë disa modele të banesave, si dhe
projektimin e pjesës komerciale që përmban lokale afariste me funksione të ndryshme,
lidhëshmërin e tyre me hapsirat e përbashkëta, hapsirat e gjelbërta hapsirat për rekreacion.
Hapat e ndërmarura për hulumtimin e banimit kolektiv ishin duke filluar nga shqyrtimi i
literaturave të ndryshme, pastaj me analiza të lokacionit dhe veprat historike.
Në bazë të këtyre informatave arrita që të projektoj ndërtesën që kam përzgjedhur ta punoj
për temë të diplomes.

MIRËNJOHJE / FALENDERIME :

Faleminderoj familjen time që më qëndroi gjithmonë pranë dhe më mbështeti
vazhdimisht, falë tyre unë mund të përfundoj këtë rrugëtim të suksesshëm.

Faleminderim i veqant shkon për mentorit time Dr. Lulzim Beqiri që ka pranuar me
knaqësi të më ndihmojë në të gjithe hapat e kësaj detyre , për të zgjidhur problematikat e
mëdha që janë shfaqur gjatë punimit të dëtyrës.
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1.0 HYRJE
1.1 Definimi i objekteve shumëbanesore
Objektet shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive për banim
të përkohshëm apo të përhershëm, të përsëritura horizontalisht dhe vertikalisht në disa
kate, të cilat ndajnë së bashku strukturën, konstruksionin dhe një numër të kthinave dhe
hapësirave kolektive, qoftë të brendshme (komunikimin, kthinat sociale, kulturore, të
shërbimeve, etj) po ashtu edhe të jashtme (rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj).
Karakteristikë veçuese e objekteve shumëbanesore është densiteti.[2]
Këto objekte varësisht prej vendit, dedikimit specifik dhe konceptit të dizajnit njihen si:
o Banim Kolektiv,
o Banim Shumëfamiljar,
o Ndërtesa Apartamentesh,
o Banim Shumëkatësh,
o Banim me Shumë-njësi,
o BanimNdërtesa për Shumë-banorë,
o Banim Social.
Klasifikimi i ndërtesave shumëbanesore sipas Sektorit Investues
Në shumë vende, përfshirë edhe vendin tonë, tradicionalisht ndërtimi i objekteve të
banimit kolektiv ka ardhur nga dy sektorët kryesor:
o Sektori Publik (Ndërtesat Shumëbanesore Publike - Banimi Social)
o Sektori Privat (Ndërtesat Shumëbanesore Private)
Qëllimi i tipologjive moderne të banesave është sigurimi i fleksibilitetit të mjaftueshëm
për familje të kompozicioneve të ndryshme për të krijuar një ambient të shëndosh dhe
komod që promovon zhvillimin e drejtë fizik dhe mendor të banoreve në një familje dhe
në komunitetin që sendërton ky banim – banimi kolektiv. [2]
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1.2 Banimi Kolektiv- njësit e banimit, përparsit dhe mangësit
Mënyra e organizimit të banimit dhe perqindja ne mes te banimit individual dhe kolektiv
ka ndikim në zgjidhjen urbane dhe kualitetin e banesës.
Studimet e të gjitha llojeve të organizimit të banimit kan rezultuar në favor të banesave
individuale në aspektin e komoditetit dhe individualitetit duke mos marrë në konsideratë
faktorët ndërtimor, infrastrukturor dhe urban. [1]

Njësit e objekteve shumëbanesore :
o Njësit e banimit-banesat
o Instalimet
o Hapësirat e përbashkëta
o Komunikimi vertikal: – Shkallët – Ashensori
o Bodrumet-Depot Parkigjet-Garazhat
o Hapësirat e gjelbruara, hapësirat për pushim, rekreacion

Përparësit e banimit kolektiv :
o Racionaliteti
o Kosto e ulët e ndërtimit
o Shfrytëzim racional i tokës ndërtimore
o Dendësi e madhe e banimit
o Sipërfaqe më të mëdha të gjelbrimit

Mangësit e banimit kolektiv :
o Komodoteti më i vogel
o Orjentimi i kufizuar
o Ventilimi i kufizuar
o Ndriçimi
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2.0 Historiku i zhvillimit të ndërtesave shumëbanesore
Nuk ka dyshim se dizajni i blloqeve të banimit është sot një ndër temat më interesante e
atraktive për arkitekturën bashkëkohore, po ashtu edhe njëra ndër sfidat e kësaj
arkitekture, për arsye të konflikteve dhe ndryshimeve dramatike socio-ekonomike e po
ashtu edhe ambientale.
Gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është siguruar të
jetë zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problematikat dhe kompleksiteti i
banimit janë më të gjera së zgjidhja konstruktive.
Në fillim të shek. XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin në qytete.
Ndërsa, dekada e pare e shek. XXI u mbyll me 50% e popullsisë që jetojnë në qytete.
Historikisht banimi kolektiv është i vjetër po aq sa edhe vet njerëzimi, ndërsa banimi
shumëbanesor në shume kate, në njërën anë është i lidhur me themelimin e zonave të
dendura të banimit me karakter urban, kulturës së banimit, zhvillimit dhe avancimit të
teknikave dhe teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve tjerë te cilët kane influencuar një
kalim masiv në këtë lloj të banimit. [3]

2.1 Historiku i konstruksionit dhe materialeve në ndërtesat shumëbanesore.

Historikisht, ndërtimet janë bërë me materiale regjionale të cilat një popull i njihte dhe i
kultivonte si materiale për të strukturuar dhe ndërtuar objekte, përfshirë këtu edhe objektet
e banimit kolektive në shumë-kate.
Romaket kryesisht kane përdorur gurin duke konstruktuar me teknika të avancuara
komponentët arkitektonike, ndërsa zbulimi i çimentos do të mundësonte struktura të forta
që do të përdoreshin në ngritjen e objekteve në shumë kate, si rasti i ndërtesave të mëdha
me apartamente që strehoninin me qindra njerëz në 10 e më shumë kate.
Në vendet ku nuk kishte material guri në sasi të mjaftueshme, për ndërtimin e objekteve
të banimit përdorej argjila dhe druri, si në rastin e Çatal Hyjykut në Turqinë e sotshme.
Konstruksioni masiv për keto objekte nuk lejonte hapësira të medha dhe fleksibilitet të
duhur, po ashtu edhe hapjet ishin të kufizuara nga materiali dhe struktura. [3]
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2.2 Banimi Kolektiv - shumëbanesor në Romën e Lashtë
Në Romën e lashtë, Insulae ishin ndërtesa të mëdha apartamentesh ku banonin e jetonin
romaket e shtresës së ulet dhe asaj të mesme (plebsi). Zakonisht katet përdhese
përdoreshin si taverna, dyqane dhe biznese, ndërsa katet e më sipërme shërbenin për
banim. Këto ndërtesa në Perandorinë Romake arrinin gjer në 10 e më shumë kate, të
lidhura me një numër të madh shkallesh, në disa rastesh gjer në 200 sosh. Të dhënat
arkeologjike tregojnë po ashtu se ndërtesa shtatë kateshe ekzistonin edhe në qytete
provinciale të shek. III të erës sonë. [3]

Fig.1- INSULAE: Bllok ‘apartamentesh’ romake.

2.3 Revolucioni Industrial, zhvillimet në banimin kolektiv
Trendi dhe hovi i përhapjes dhe zhvillimeve në konceptin e banimit kolektiv s'ka dyshim
se do të vije në periudhën që pasoi nga Revolucioni Industrial në mes viteve 1750 – 1850.
Ky revolucion ndër të tjera solli edhe eksploatimin në mas të materialeve të ndërtimit,
veçanërisht hekurit e çelikut, pastaj rizbulimi i betonit në vitin 1756 nga inxhinieri
Britanik John Smeaton, teknika të reja të manufakturimit, ngritjen e sistemit të fabrikave
që në fakt sollën edhe koncentrimin në masë të madhe të popullsisë në qytete, gjë që edhe
ngriti nevojën gjithnjë e më të madhe për objekte me densitet më të lart për banim –
objekteve shumë-kateshe për banim. [3]
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Me gjithë këtë zhvillim, kushtet e jetesës dhe të banimit gjatë Revolucionit Industrial
ndryshonin nga shtëpi e banesa madhështore të zotëruesve Industrialist, e gjer te mjerimi
i jetesës së punëtorëve. Njerëzit e varfër jetonin në banesa të vogla dhe rrugë të ndotura,
me tualete të përbashkëta dhe sistem të hapur të ujerave të zeza, që kishte si rrezik
zhvillimin e patologjive të lidhura me lagështinë e përhershme. Po ashtu edhe sëmundjet
përhapeshin lehtësisht nga uji i kontaminuar. Njerëzit e qyteteve – veçanërisht fëmijët e
vegjël – vdisnin për shkak të sëmundjeve që përhapeshin nga kushtet e mjera të banimit.
Tuberkulozi, i cili përhapej në banesat e mbipopulluara ishte po ashtu i zakonshëm. Në
anën tjetër elita e popullsisë – shtresa e mesme profesionale si avokatet dhe doktorët –
jetonin në luks të theksuar. [4]

2.4 Kërkesat e mëdha për Banim Kolektiv - Luftërat Botërore dhe fillet
Arkitekturës Moderne
Kushtet e banimit kolektiv u përmirësuan gjate shek. XIX me paraqitjen e rregulloreve të
ndërtimit e banimit si dhe sektorit të shëndetit publik, që mbuluan dhe kanalizuan ujerat
e zeza si dhe përmirësuan dukshëm higjienën.
Zhvillimi i objekteve të banimit do të merr hov pastaj gjatë shekullit XX, ku në ketë rast
nevoja për ndërtim nuk do te paraqitet vetëm nga zhvillimi por edhe nga shkatërrimi që
sollën dy Luftërat Botërore. Zhvillimet në sektorin e banimit përpos nevojave e kërkesave
të mëdha do të përcilleshin edhe me koncepte të reja universale në teorinë dhe praktiken
urbane, inxhinierike e arkitektonike, që vinin po ashtu edhe nga avancimet shkencore,
teknike e teknologjike si dhe një fryme te re socio-kulturore.
Në këtë kontekst do të zënë fill edhe Arkitektura Moderne, Moderndizmi dhe
Modernizimi. [4]
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2.5 Arkitektura Moderne dhe Urbanizmi i Ri
Një nga përpjekjet e arkitekturës Moderne për ta zgjidhur çështjen e banimit ishte
përdorimi i Kullave të Banimit. Ndërsa në bllokun lindor (ish Bashkimin Sovjetik) banimi
kolektiv do të merr formën e parafabrikatit si strukture dhe konstruksion. Kjo qasje do të
promovohej edhe nga i ashtuquajturi Stili Internacional që pikërisht për banimin kolektiv
do të kritikohej si; i shëmtuar, jo-human e elitist.
Arkitektura moderne në shume këndvështrime shihet si shkëputje nga tradicionalja, në
këtë kuptim edhe banimi kolektiv gjënë promovim të një qasje dhe konteksti sa më urban,
ndryshe nga banimi tradicional.
Një ndër ndërtesat e para dhe më e famshmja nga këto lloj ndërtesa është (Unité
d'habitation buildings) e projektuar nga Le Corbusier , ndodhet në Marsejë, Francë, dhe
u ndërtua midis viteve 1947 dhe 1952. Një nga veprat më të famshme të Le Corbusier,
ajo dëshmoi jashtëzakonisht me ndikim dhe shpesh citohet si frymëzimi fillestar i stilit
dhe filozofisë arkitekturale Brutaliste. [5]

Fig. 2 - Arkitektura Moderne - Unité d'habitation buildings – Le Corbusier
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3.0 Lokacioni
3.1Kushtet Urbane - Lokacioni / Ambienti natyror dhe kulturor
Lokacioni i objekteve të banimit përkundër objekteve tjera është me rendësi për arsyen e
parë se këto objekte duhet të sigurojnë ambient për kalimin e pjesës më të madhe të jetës
së banorëve, së këndejmi duhet të sigurojnë dhe krijojnë një lidhje direkte edhe me
ambientin natyror dhe atë socio-kulturor.
Arkitektura i përket një vendi, ajo vendoset në një vend të veçantë; në një lokacion.
Lokacioni përmban karakteristika të dallueshme për sa i përket topografisë, pozitës dhe
definimeve historike.
Lokacioni në të cilin e kam zhvilluar projektin gjendet në Komunën e Preshevës, dhe ka
pozitën në pjesën qendrore të qytetit.
Lokacioni ka sipërfaqe 3130m2 .
Arsyeja e përzgjedhjes se këtij lokacioni është që të kemi një planifikim te mirëfilltë ne
këtë zone dhe të bëjm një ndërlidhje në mes të banimit me lokalet afaristet , të kemi
hapsirë për gjelbrim, parkingje nëntokesore dhe hapsira për rekreacion .

Fig. 3 - Pozita e Lokacioni
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3.2 Përshkrimi i lokacionit
Lokacioni ndodhet në Komunën e Preshevës, Komuna ka pozitë strategjike në
trekëndëshin kufitar Serbi-Maqedoni-Kosovë. Komuna e Preshevës ka 33.948 banorë,
duke e marrë konsiderat numrin e banorëve dhe mungesën e ndërtesave te banimit del në
përfundimin se ka kërkesa për ndërtimin e ndërtesave të kësaj kategorie, me qen se
lokacioni gjendet në qendër të qytetit dhe lidhet me rrugët kryesore e bën ky lokacion të
jet një vend ideal për ndërtim të objekteve të banimit kolektiv familjar.
Pozita e lokacionit është në afërsi me shumë objekte publike të rëndsishme si amulanca,
shtëpia e kulturës, shkolla fillore dhe e mesme, posta etj.
Në lokacion është e rëndësishme të imagjinohen idetë rreth formës, masës, materialeve,
hyrjes dhe pamjeve.
Lokacioni në të njëjtën kohë është limitim për dizajnin por edhe paraqet njëkohësisht
mundësi të panumërta. Lokacioni është ai që e bën arkitekturën specifike dhe unike, për
faktin se nuk ka dy lokacioni të njëjta, secili lokacion e ka Shpirtin e Vendit.
Analizimi i lokacionit është kritik për arkitekturën për faktin se siguron kritere me të cilat
arkitekti e shtjellon dhe e sendërton procesin dhe strategjinë e punës.
Lokacioni rrethohet nga një infrastruktur mjaft e zhvilluar, si dhe nga objekte që kanë
funksione të ndryshme. Lokacioni i përzgjedhur përshkohet nga tre anët me rrugë dhe ka
qasje direkte nga tri anët, si dhe në mes të lokacionit kalon një rrugë e cila është në shërben
për qasje të disa shtëpive që ndodhen në atë pjesë.
Sipas lokacionit objektet shumëbanesore mund të ndahën në:
- Objekte shumëbanesore Urbane
- Objekte shumëbanesore Sub-Urbane,
- Objekte shumëbanesore Provinciale / rurale
Të tri këto kategorizime të përgjithshme në varësi të lokacionit kërkojnë edhe qasje
specifike karshi lokacionit. Faktorët si; ambient i ndërtuar, ai natyror, densiteti, zonimi
urban, pastaj ambienti kulturor e social janë faktor që duhet të merren parasysh si pjesë e
strategjisë projektuese të këtyre objekteve.
Arkitektura që e rrethone këtë lokacion është e llojë llojshme, Ndërtimet në këtë zonë janë
ndërtesa të banimit individual me etazhitet deri në P+2, kryesisht janë të vjetra.
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3.3 Analizimi dhe përshkrimi i lokacionit
Në procesin e strategjive të dizajnit / projektimit të Ndërtesave të Banimit Kolektiv, si një
ndër hapat primar është analiza e lokacionit, përkatësisht kontekstit të ndërtuar dhe atij
natyror. Çdo vend ka përpiluar dhe ndjek standardet dhe rregulloret për vendosjen e
objekteve në një lokacion të caktuar, përmes ligjit të planifikimit hapësinor, ligjit për
ndërtimit, vijave rregulluese dhe ndërtimore, etj.
Teknikat e incizimit, përshkrimit dhe të kuptuarit e një lokacioni janë të ndryshme, nga
hulumtimi fizik (duke matur në aspektin kuantitativ atë që ndodhet në lokacion) gjer te
interpretimi i aspekteve kualitative sikurse ndriçimi, zëri, era dhe përjetimi.
Ndër faktorët vendimtar që ndikon në vendosjen e këtyre objekteve në lokacion është
orientimi i tyre hapësinor karshi drejtimeve të horizontit. Kjo ka të bëjë me shtrirjen e
gabaritit në përgjithësi dhe orientimin e grupacioneve të kthinave në veçanti.
Orientimi po ashtu është specifik i regjioneve klimatike, prandaj parimet që vlejnë për një
regjion të caktuar klimatik mund të mos vlejnë apo të jenë irrelevante për regjionin tjetër.
Topografia e këtij lokacioni është kryesisht e rrafshët dhe shumë e përshtatshme për
ndërtim dhe për funksionet tjera urbane .

Fig. 4 Analiza e Lokacionit, Shtrirja e objektit në Lokacion
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4.0 Shtrirja e objektit në lokacion, forma e gabaritit dhe kompozicionit
Një nga hapat më të rëndësishëm është shtrirja e objektit në lokacion apo kompozicioni i
ndërtesës, dallojm pesë lloje të kompozicioneve. [2]
1. BLLOKË BANIMI - dendësi të lartë
2. SHTRIRJE LINEARE - në grup
3. SHTRIRJE LINEARE - të vequara
4. KOMPLEKS BANIMI - me trakte të mëdha
5. KULLË BANIMI - element dominant urban
Secila nga këto forma dhe kompozicione ka specifikat e veta dhe njëherit influenca të
ndryshme në lokacion.
Në lokacionin tonë kamë bër shtrirjen e ndërtesës në formë të trajtës L, përshkakë se është
e përshtatet më shum në lokacion edhe e shfrytëzon më mir tokën, (Fig. 4).
Në këtë mënyr është krijuar një kompleks banimi i cili përmban funksione të ndryshme.

Fig. 5 - Format e gabaritit dhe kompozicionit, në ndërteat shumëbanesore
Në shtrirje horizontale dallojmë këto lloje të kompozicionit – formave të gabaritit:
- Gabarit linear të hapur
- Gabarit gjysmë të hapur
- Gabarit gjysmë i mbyllur – oborr të brendshëm
- Gabarit të kombinuar – forma të lira / komplekse, etj
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4.1 Kompozicioni i ndërtesës dhe komunikimi
Në bazë të komunikimit dallojm këto lloje të kompozicioneve:
o Me seksione; qasje të veçanta
o Me seksione; dy banesa / për kat në një qasje
o Me korridor qendror
o Me galeri hyrëse
o Me oborre të brendshme/ me korridore
o Terracore me korridore
Komunikimi / bërthama, paraqet zonë mjaft sfiduese për projektimin e këtyre objekteve,
sidomos të ato me shumë kate – banimi i lart. Komunikimi është vazhdimësi e hollit hyrës
dhe përbëhet nga korridori / korridoret, galeritë e pasazhet si dhe bërthama e objektit për
lidhje vertikale. Gjerësia e korridoreve varet nga ngarkesa e tyre, që do te thotë se sa
banesa kanë qasje nga ai korridor, si dhe a është korridori i ngarkuar në një anë, ne dy anë
apo paraqet një zone qendrore së bashku me bërthamën. [2]
Në ndërtesën të cilin kam projektura, komunikimi në këtë ndërtes është me korridor
qendror. Qasja në banesa është përmes korridorit qendror. Në pjesën e jashtme kam
krijuar pasazhe të cilët mundësojn që të kemi një komunikim sa më të mir.

Fig 6:Klasifikimi i ndertesave ne baze te kompozicionit dhe komunikimit (burimi
moodle –ubt )
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4.2 Orientimi i Ndërtesës
Ndër faktorët vendimtar që ndikon në vendosjen e këtyre objekteve në lokacion është
orientimi i tyre hapësinor karshi drejtimeve të horizontit. Kjo ka të bëjë me shtrirjen e
gabaritit në përgjithësi dhe orientimin e grupacioneve të kthinave në veçanti.
Orientimi po ashtu është specifik i regjioneve klimatike, prandaj parimet që vlejnë për një
regjion të caktuar klimatik mund të mos vlejnë apo të jenë irrelevante për regjionin tjetër.
Identifikimi, evaluimi dhe përzgjedhja e lokacionit përpos atributeve fizike duhet të bëhet
edhe nga këndvështrimi biologjik / ekologjik dhe ai kulturor.
Pjesa më e madhe e ndërtesës është e orientuar në Lindje dhe në Perendim si dhe pjesa e
komercale është e orientuar në Jug.
Ndërtesa ka një orientim të mirë ku mundëson që objekti të ketë ndriçim natyral, ngrohje
natyrale dhe ventilim natyral.

Fig. 7 - Diagrami i orientimit të ndërtesës
Përpos diellosjes në relacion me orientimin, e rëndësishme është edhe era. Çdo vend apo
qytet e ka trëndafilin e tij të erërave, që do të thotë një diagram vjetor të drejtimit, kohës
dhe intensitetit të erërave. Për objekte banimi shumëkatëshe era është faktor me rendësi
në strategjinë e dizajnit të tyre. Me rritjen e lartësisë shpejtësi dhe forca shtytëse / thithëse
e erës rritet. Po ashtu edhe distancat në mes të blloqeve të banimit ndikojnë në drejtimin,
përthyerjen e shpejtësinë e erërave. [6]
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4.3 Rregullat Ndërtimore, Etazhiteti
Sipas rregulloreve në fuqi në vendin tonë, çdo objekt që kalon etazhitetin P+4 për të duhet
të parashihet ashensori dhe shkallet kundër zjarrit. Në realitet kufiri P+4 në shumë vende
shënon edhe kufirin në mes te të ashtuquajturit Banimi i Ulet dhe Banimi i Lart.
Ndertesat e banimi kolektiv në mes të 3 e 5 katesh të larta (P+2 dhe P+4) zakonisht quhen
si Banim i Mesëm .

Fig. 8 – Etazhiteti në ndërtesat e banimit kolektiv

Ndërtesa e projektuar ka etzhitet P+6 dhe hynë në kategorin e banimit të lartë , si dhe
posedon dy ashensor të mëdhej të cilë janë të vendosur në pjesën e bërthamës .
Në komunën e Preshevës etazhiteti maksimal në zonat urbane është deri në P+7.
Largësia nga rruga për ndërtesat e banimit kolektiv me etazhitet deri në P+7 është 5
metra , ndërsa largësia nga objektet tjera në kontekst është deri në 7 metra.

Kriteret kryesore urbanistike për ndërtimin e objekteve janë:
- Koeficienti i ndërtimit,
- Shkalla e shfrytëzimit të parcelës,
- Vija e rregulacionit,
- Vija ndërtimore,
- Gabariti horizontal, vertikal dhe nivelacioni.
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5.0 Përshkrimi i Ndërtesës
5.1 Hapsirat e Përbashkëta - Kolektive
Banesa është njësia bazë në objektet shumëbanesore, kjo njësi bazë lidhet me kthinat tjera
dhe hapsirat kolektive qofshin këto brenda apo jashtë objektit.
Hapsirat e përbashkëta në ndërtes janë:
-Rruga dhe shtigjet për qasje në objekt,
-Oborri, kopeshti
-Parkingjet e jashtme të veturave dhe garazhet
-Parkingjet për biçikleta
-Korridoret, ashensorët
-Gjithashtu ndërtesa ka dy hapsira me nga 100 m2 në kate të ndryshme të ndërtesës të
cilat janë në shërbim të banorëve.

5.2 Njësit banuese – Banesa
Banesa moduli elementar i objekteve shumëbanesore e cila përbëhet nga një numër i
kthinave të organizuara që të shërbejnë për nevojat bazike dhe të zgjeruara për një jetë
familjare. Individi dhe familja në përgjithësi e kalojnë pjesën më të madhe të jetës në të
përmes qëndrimit, fjetjes, ngrënies, punës e komunikimit me të tjerët.
Jeta në banesa përbën një organizim uniform te të jetuarit në bashkësi / kolektivitet,
përmes interesave të përbashkëta dhe gjërave të përbashkëta por shpesh edhe me shije
dhe nevoja jo konsistente të njerëzve të grupmoshave, profesioneve dhe gjeneratave të
ndryshme (prindërve, fëmijëve dhe gjyshërve). [7]
Zgjidhja e organizimit dhe shtrirjes së banesës është e nevojshme të bëhët duke marrë në
konsideratë të gjitha proceset vitale që ndodhin në të –qëndrimin, angazhimin /
profesionin e anëtarëve të familjes, menaxhimin, përgatitjen e ushqimit, komunikimin e
anëtarëve të familjes ndërmjet veti dhe me personat tjerë, si dhe mirëmbajtjen dhe
higjienën personale. Nga këto parametra më tutje mund të definojmë kompozicionin dhe
madhësinë e kthinave të një banese adekuate për nevojat dhe normat e të banuarit duke
pasur parasysh nocionin e përgjithshëm – komoditetin. [7]
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Ndërtesa ka 8 banesa në një katë, kurse gjithsej ka 48 banesa të cilat janë me madhësi dhe
organizim të ndryshëm. Komnikimi në banesa është përmes koridorit qendrorë.
Banesat jan të organizuara nga kati i par i ndërtesës deri te kati i gjashtë apo i fundit.
Për nga numri i dhomave të fjetjes ndërtesa ka: banesa me dy dhoma të fjetjes dhe me tri
dhoma të fjetjes. Arsyeja pse ndërtesa përmban banesa të këtyrea llojeve është se kam
dashur që në ndërtes të krijoj një ambient më familjar me hapsira më të medha.
Për nga kompozicioni, numri i kthinave dhe madhësia e banesave / familjes, dallojmë:
- BANESË GARSONIERE
- BANESË NJËDHOMËSHE
- BANESË DYDHOMËSHE
- BANESË TREDHOMËSHE
- BANESË KATËRDHOMËSHE
- APARTAMENTE LUKSOZE
Banesat më të mëdha mund të organizohen edhe vertikalisht (në dy e më shumë kate), ku
dallojmë:
-Banesa Terracore – në një, dy e më shumë kate
-Banesa Dupleks – banesa në dy kate (Maisonnettes)
-Banesa Tripleks – banesa në tri kate

Zonat tipike të një banese:
- Zona Kolektive (e përbashkët / e zhurmshme)
- Zona Individuale (intime / e qetë)
- Zona Ndihmëse (zona e shërbimeve)

Grupacionet dhe kthinat tipike të një banese:
- Grupacioni Hyrës – holli hyrës (gardëroba, tualeti, etj)
- Grupacioni i Qëndrimit Ditorë – dhoma familjare, hapësira për rekreim / argëtim, etj
- Grupacioni i Fjetjes – degazhmani - dhomat e fjetjes, banje/WC, gardëroba, etj
- Grupacioni Ekonomik dhe Sanitar – kuzhina, depo doracake, tryezaria, banje / WC, etj
- Lidhja me hapësirat e jashtme - hapjet, ballkonet, lozhat, tarracat, etj
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Secila banesë duhet të përmbaj kthinat në vijim:
- Dhomat për banim (qëndrim, fjetje),
- kuzhinën,
- hollin hyrës,
- banjën (apo dushin),
- utilitin,
- gardërobat dhe depot doracake.

Dhoma e përbashkët apo qëndrimi ditor duhet vendosur në afërsi të hyrjes dhe me qasje
fizike e vizuale drejtë saj. Secila nga banesat e projektuara ka sipërfaqen më të madhe se
20m2, përshkakse ofrojn komoditet më te madh. Nëse qëndrimi ditor shfrytëzohet edhe si
hapësirë integrale e tyrezarise, atëherë është e nevojshme t'i sigurohet komunikim i
përshtatshëm me kuzhinën.
Dhomat e fjetjes duhet të vendosen në pjesët më të qeta të banesës, larg shkalleve /
bërthamës së ndërtesës dhe kuzhinës që në këto raste janë burim i zhurmës; si dhe sigurimi
i një qasje të përshtatshme të tyre me banjën e tualetin.

Fig.9 Tipet e familjeve dhe nevoja për dhoma gjumi
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5.3 Përmbajtja e përgjithshme e një banese
Banesat tredhomëshe janë pothuajse të njëjta me atë dydhomëshe, përpos këtu kemi dy
dhoma të fjetjes – dhoma për prindër dhe dhoma për fëmijë. Si dhe një WC e ndarë nga
Banjo, e cila WC preferohet të ketë qasje nga korridori – holli hyrës:
1. Korridori – holli hyrës,
2. WC
2. Qëndrimi Ditor,
3. Kuzhina me depo doracake,
4. Tryezaria,
5. Degazhmani,
6. Banje
7. Dhoma e fjetjes për prindër
8. Dhoma e fjetjes për fëmijë (njështretërshe apo dyshtretërshe)
9. Ballkone apo lozha
Madhësia mesatare e këtyre banesave është 80 deri 90 m2 , ndërsa sipërfaqa e banesave
me katërdhomshe (tri dhoma gjumi) është nga 100 deri 120 m2 .

Fig.10 – Skema e organizimit të banesës tridhomëshe
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5.4 Banesat standarte dhe Luksoze
Ndërtesa ka banesa të llojeve të ndryshme për nga madhësia, ku përmban nga një banesë
luksoze në katë me sipërfaqe 150m2 , gjithsej ndërtesa përmbanë gjashtë banesa të këti
lloji, arsyeja se përse kam projektuar banesa edhe të këti lloji është se disa njerëz kanë
kërkesa për hapsira më të mëdha apo banesa më luksoze.
Pjesa tjetër e banesë përmban banesa standarte, por secila nga banesat e ka qëndrimin
ditor me sipërfaqe më të madhe se 20m2, ku kjo sipërfaqe ofron komoditet më të madh.
Banesat janë projektuar në atë mënyr që të kenë një komunikim sa më të mir dhe një
lidhshmëri të hapsirave në mes veti.

Fig. 11 – Hapsirat e nevojshme për banesa luksoze dhe standarte
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5.5 Përmbajtja e ndërtesës:

5.5.1 Bodrumi
Sipërfaqa e bodrumit është 1896m2 .
Bodrumi përmban 48 hapsira për parking, po aq sa edhe është numri i banesave, par
kërkesa për parking është e plotsuar.
Gjithashtu bodrumi ka edhe 18 depo me sipërfaqe prej 8m2 deri 30m2 cilat shërbejn për
nevojat e banorëve. Bodrumi ka qasje direkte me shkallët të cilat të shpijen brenda në
ndërtesë si dhe dhe qasje nga ashensorët, kurse për vetura qasja është përmes një rampe.

5.5.2 Përdhesa
Përdhesa ka sipërfaqe 1532m2.
Përdhesa përmban lokale afariste, këto lokale mund të kenë shfrytëzim të ndryshëm si:
market, restaurant , ordinance mjeksore, barnatore, qerdhe për fëmijë etj.
Komunikimi në përdhes është nga të gjitha anët, përmes përdhesë kalon një një rrugë e
cila shërben për qasjen e 8 shtëpive të cilat ndodhen mbrapa ndërtesës, nevoja e kësaj
rruge në përdhes ka krijuar një pasazh i cili shërben për komunuimin e njerëzve dhe
auromjeteve, pasazhi ka gjerësi 720 cm.
Lartësia e përdhesës është 380 cm ku kjo lartësi mundëson qasjen e zjarrfiksave dhe të
ndimës së parë.

5.5.3 Baza e Katit Karakteristik
Baza e katit karakteristik quhet e till sepse nuk ndryshon përgjatë kateve nga kati i pare
deri te kati i gjashtë .
Baza e katit përmban 8 banesa të llojeve të ndryshme, komunikimi në banesa është përmes
koridorit qendrorë, ndërsa komunikimi vertikal përmes shkallë dhe dy ashensorëve të
mëdhej të cilët janë të vendosur në pjesën e bërthamës, gjerësia e koridorit qendror është
250cm, ndërsa sipërfaqa 106m2 .
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5.6 Kulmet
Kulmet janë të rrafështa me pjerrtësi deri në 5%, dhe rrethohet nga muri i atikës me lartësi
100cm . Materialet e përdorura në kulëm janë: druri si konstruksion sendwichpanel,
llamarinat etj, grumbullimi i ujit bëhet në ollk deri tek gypi vertical i cili e përcjell deri
në tokë.

5.7 Pjesa Komerciale – LOKALET AFARISTE
Një nga pikat më të forta të këti projekti është projektimi i kësaj pjese komerciale, kjo
pjes do të përmbaj lokale të cilat do ë jenë në shërbim të qytetarëve të Preshevës si dhe të
banorëve në veçnti.
Pjesa komerciale është e ndarë tërsisht nga banimi kolektiv përshkak të privatësis ku ka
hyrje të veçant, shkallë, dy ashensor, gjithashtu secili katë përmban wc , ku janë të ndara
nga pjesa e lokaleve .
Pjesa komerciale ka etazhitet P+4, lartësia e katit është 340cm, ndërsa sipërfaqa e një kati
është 520 m2.
Lokalet e projektuara mund të kenë shfrytëzim të ndryshëm pasi që i plotsoj të gjitha
kërkesat e nevojshme. Lokalet mund të përdoren për zyre të ndryshme , për administrate
ordinance mjeksore , gjithashtu mund të përdoren edhe si bar kaffe, restaurant etj.
Arsya se përse kam projektuar këtë pjes komerciale është për ti mundësuar banorëve të
kësaj ndërtes që ti kenë sa më afër gjitha shërbimet e nevojshme. Gjithashtu kjo pjesë me
lokale është projektuar për banorët e kësaj ndërtesa të cilët mundë të kenë në pronsi njërin
nga lokalet dhe të zhvillojn biznisin e tyre. Kjo mundëson që banori i ndëtsës të ketë afër
punën e tij ku dotë ndikoj direkt në ruajtjen e ambientit nga lëndët djekse CO2.
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5.8 Konstruksioni
Njëra ndër sfidat më të mëdha te këto objekte është vendosja e konstriksionit.
Sistemi konstruktiv i zgjedhur për këtë objekt është sistemi konstruktiv skeletor nga
betoni i armuar.
Ky sistem mundëson një fleksibilitet funksional në etazhe të ndryshme, sepse funksioni i
etazheve ndryshon pa dëntuar konstruksionin. Ky sistem mundëson etazhitet shumë më
të lartë. Po ashtu shtyllat zënë një hapsirë të vogël të sipërfaqes përshkak të dimenzioneve
relativisht të vogla, gjithashtu edhe hapjet në mure janë të pakufizuara, si dhe është më
ekonomik pasi që nevojitet më pak material për të shpenzuar dhe ka aftësi mbajtëse më
të madhe.
Shtyllat janë me dimenzione 80/25cm, pjesa e bërthamës është komplet nga beton i
armuar. Themeli është nga Betoni i Armuar, pllakë masive me trashsi 80 cm . Pllakat e
meskatit kanë trashsi 20 cm.
Materialet tjera ndërtimor që do përdoren janë: tulla nga argjila e pjekur, betoni, çeliku,
druri.

5.9 Ngrohja dhe Ventilimi
Me qenë se qyteti I Preshevës nuk ka ngrohje qendrore atëher ngrohja e ndërtesës do të
bëhet me rrymë, ku secila banesë dhe local do ta ket kalldan me rrymë dhe mund ta
përdor secili banorë qdoher kur e ka të nevojshme.
Përveç mënyrës së ngrohjes përmes rrymës elektrike do të ket mundësi e ndrohjes edhe
me pelet ku secila banes do ta ket oxhakun e vet dhe nëse nuk dëshiron kalldan me rrym
elektrike mund ta lidh kalldan me pelet .

Ventilimi: përveç ventillimit natyral banesa do të ket edhe ventillim artificial, ky ventillim
do të jetë në pjesën e kuzhinë dhe në banjo.
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6.0 Materialet e Përdorura - Exterieri dhe Enterieri i Ndërtesës
Sado mirë e organizuar dhe e orientuar të jetë ndërtesa nëse nuk e ka përdorimin e
materialeve cilësore ajo ndërtes do të dukej e mangët. Materialet adekuate që përdorim
në ndërtes i japin asaj një pamje të bukur qoftë në exterier apo edhe në enterier .

Meterialet e përdorura në enterierin e ndërtesës
Muret do të jenë suvatim, në bodrum dyshemeja do të jetë epoxsid , dyshemet e lokaleve
afariste me pllaka nga qeramika, epoxsidi apo edhe nga graniti varësisht nga kërkesa.
Banesat do të kenë dyshemen nga laminati, terasat dhe banjot do të jenë me pllaka nga
qeramika, kurse koridori qendror pjesa e shkallëve dhe ashensorëve do të jetë nga graniti.

Materialet të cilat i kam përdorur në exterierin e ndërtesës
Fasada e ndërtesës në pjesën e banimit kolektiv është demit fasad kurse në pjesën
komerciale fasada është fasadë strukturale nga qelqi dhe fasadë strukturale nga metali .
Me anë të përdorimit të këtyre materialeve në fasadë kam arritur në një izolim të mirë
termik dhe akustik.
Fasada e ndërtesës është kryesisht e bardhë arsyeja se përse e kam përdorur është se kam
dashur që të krijoj një ndërtes e cila duket e thjeshtë dhe elegante karakteristik kjo e
arkitekturës moderne .
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7.0 PËRFUNDIMET / KONKLUZIONET
Ky projekt do të sjellë një mundësi e mirë për qytetaret e kësaj zone që të jetojnë në
mënyrë shumë komode dhe të kenë mundësi ti shfytezoin hapsirat për rekreim dhe
gjelbrim dhe të socializohen në këto hapsira tejët të mira.
Pasi që pozita e lokacionit ndodhet ne qendër të qytetit të Preshevës bën që kjo ndërtes të
jetë e veçnt pasi që i ofron të gjitha shërbimet e nevojshme.
Si pikë kyçe e këti projekti është ndërlidhja e banimit kolektiv me lokalet afariste , ku do
ti mundësoj banorëve të kësaj ndërtese të kenë punën e tyre në vendin ku edhe banojnë.
Në aspketin e komoditetit zgjidhja e problemeve të kësaj natyre rezulton në përmirësimin
e jetesës se qytetareve , në përfitim ekonomik pasi që nevojitet më pak ndertime
individuale që nuk jane kompakte dhe janë më të kushtueshme dhe shume shpenzime
tjera siq jane për ngrohje dhe ftohje.
Në aspektin social rritet komoditeti , rritet integrimi i njerezve në shoqeri, rregullohet
mireqenia sociale.
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